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“ДЕВОНУ ЛУҒОТИТ ТУРК” АСАРИДА ҚЎЛЛАНГАН ШАХС НОМЛАРИ
ГУРУҲИГА ОИД ЛЕКСЕМАЛАРНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Розикова Гулбаҳор Зайлобидиновна, фарду, филология фанлари номзоди,
доцент
Аннотация: Мақолада Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғотит турк” асарида
қўлланган шахс номларини ифодаловчи от лексемалар семантик жиҳатдан таҳлил
қилинган.
Калит сўзлар: лексик-семантик гуруҳлар, шахс номлари гуруҳи, умумий шахс
номлари, хусусий шахс номлари, синоним, антоним, омонимлар.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕКСКМ В ГРУППЕ ИМЕН ЛЮДЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В “ДЕВОНУ ЛУГОТИТ ТУРК”
Розикова Гульбахор Зайлобидиновна, кандидат медицинских наук, доцент
Аннотация: Исследовано семантический анализ лексемы выражающие имена
существительные в работе “Девону луготит турк” Махмуда Кошгари.
Ключевые слова:лексические-семантические группы, группа имен людей, обычные
имена людей, особые имена людей, синонимы, антонимы, омонимы.
SEMANTIC FEATURES OF LEXEMES BELONG TO THE GROUP OF NAMES
OF PERSON APPLIED IN “DEVONU LUGOTIT TURK”
Rozikova Gulbahor Zaylobidinovna, PhD, Associate Professor
Abstract: Noun lexemes belong to the group of names of person applied in “Devonu lugotit
turk” written by Mahmud Koshgari were analysed semantically in this article.
Key words and expressions: lexical-semantic groups, group of names of person, general
names of person, specific names of person, synonyms, antonyms, homonyms.
Мустақиллик даврида барча соҳалар сингари ўзбек тили соҳасида ҳам миллий
руҳ ва миллий имкониятларни тиклаш учун ҳаракат кучайди. Сўнгги йилларда
ўзбек тилини илмий тадқиқ этишнинг қатор йўналишлари ривожланди. Ўзбек
халқининг ва тилининг бойлигини кўрсатувчи тарихий асарлар тилининг ўзига хос
хусусиятларини тадқиқ этиш ҳам шу йўналишдаги ишлар сирасига киради.
Тарихий асарлар мисолида тилимиз тарихида қўлланган шахс номларини ўрганиш
ўзбек тилининг мавзуий-идеографик луғатларини тузишда муҳим аҳамият касб
этади.
Ўзбек тилидаги шахс номлари гуруҳи филология фанлари доктори Ш.
Искандарова томонидан йирик монографик планда махсус ўрганилган [2].
Шунингдек, шахс номлари гуруҳи таркибидаги у ёки бу лексик-семантик гуруҳларни
ўрганишга бағишланган ишлар ҳам мавжуд [3,5]. Ўзбек тилшунослигида шахс
отлари ясовчи аффикслар, уларнинг айрим маъно хусусиятлари борасида
профессор Ё. Тожиевнинг, Р.Салоевнинг муҳим тадқиқотлари мавжуд [6,7].

136

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 12-сон

Маълумки, “шахс” семаси билан умумлашган тил бирликлари персоналлик
майдонига бирлаштирилади. Шахс майдони бирликлари ички таснифи натижасида
кишига хос бўлган жисмоний ва физиологик хусусиятлар, эмоционал-ҳиссий
ҳолатлар, фикрлаш ва дунёқараш характери, фикрлаш усуллари, дид-фаросат, одат,
билиш, хулқ-атвор, вазифа, машғулот, турлича алоқалар, вазият билан боғлиқ
хусусият, борлиққа муносабат ва шу каби қатор белгилар атрофлича намоён бўлади
[2.107].
Тилимиз тарихида қўлланган жуда кўплаб шахс номларини ифодаловчи
лексемалар ҳозирги кунда қўлланишдан чиққан ёки ўз ўрнини бошқа лексемаларга
бўшатиб берган.
“Девону луғотит турк” асарида диний- афсонавий шахс номлари қўлланган
бўлиб, бундай номлар диний эътиқодлар, ақидалар билан чамбарчас
боғлиқдир.Уларга ӭзi, тӭղри (худо, тангри) кабиларни киритиш мумкин.
“Девону луғотит турк” асарида афсонавий эртак қаҳрамонларидан ӭнÿжiн
(чўлларда одамни ўлдирувчи жинлар) сўзи қўлланган.
Жин (арабча-афсонавий махлуқ; арвоҳ; ёвуз руҳ) 1. Шарқ мифологиясида ва
диний тасаввурларга кўра:пастқам жойларда киши кўзига одам тимсолида кўриниб,
гўё уни бирор дард–иллатга чалинтириб (мас. оғзини қийшайтириб) кетадиган
афсонавий махлуқ [8.90].
Маҳмуд Кошғарийнинг ,,Девону луғотит турк” асарида умумий шахс номлари
фаол қўлланган. Мисоллар: кiшi, будун // буǯун (халқ, омма (чигилча), сÿ, чӭрiк
(лашкар, қўшин, аскар) каби.
Асарда қўлланган умумий шахс номлари доирасига мансуб бўлган
лексемалардан кiшi сўзи ҳозирги ўзбек адабий тилида ҳам мавжуд, будун // буǯун, сÿ,
чӭрiк сўзлари эса истеъмолдан чиққан. Улар архаик сўзлардир.
“Девон”да шахс номлари гуруҳига мансуб “юртидан узоққа кетган бир
кишига муҳим ва ошиғич хабарни етказиш учун юборилган (хабар етказувчи)
одам”маъносини ифодаловчи арқïш сўзи ҳам қўлланган бўлиб, бу сўз “мактуб, нома”
маъносида ҳам қўлланади. Арқïш сўзининг “мактуб, нома” маъносини ифодалаши
метонимик кўчимга асосланади.
“Девону луғотит турк” асарида касб-кор, машғулот турининг доимий
белгисини ифодаловчи шахс номлари жуда катта гуруҳни ташкил этади. Мисоллар
келтирамиз: сарт (савдогар), ÿгiтчi (тегирмончи, буғдой ва бошқа донларни янчувчи
кимса), отачï (табиб), атасағун (табиб), аwчï (овчи), туǯун (қишлоқ кексаси, оқсоқоли,
сув тақсимловчиси, мироби), алïмға (шоҳ мактубларини турк хати билан ёзувчи
котиб) бушғут (ҳунар ўрганувчи шогирд), чубан (қишлоқ оқсоқолининг ёрдамчиси)
каби лексемалар. Улар “шахс” умумий белгиси остида бирлашади, шунингдек, бу
лексемалар касб-кор, машғулот турининг доимий белгисини ифодалаши жиҳатидан
ҳам умумийликка эга. Лекин бу лексемалар касб-корнинг турли кўринишларига
хосланганлиги жиҳатидан зидланиш ҳосил қилади.
Асарда жинс нуқтаи назаридан фарқланувчи шахс номлари ҳам салмоқли
ўрин эгаллайди. Масалан, ӭр сўзи “эр, эркак” маъносини ифодалаши айтилиб,
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ӭркäк сўзининг “ҳар қандай ҳайвоннинг ва парранданинг эркаги” маъносида
қўлланиши таъкидланади: ӭркäк тақағу-эркак товуқ.
“Девон”да “хотин” маъносининг iшläр лексемаси орқали ифодаланиши, асли
iшijläр сўзи “хоним”маъносини ифодалаши, бу сўз кўпликда бўлиб, лекин бирликда
ҳам қўлланиши қайд этилади. Шунингдек, асарда «хотин» маъносининг урағут,
ӭwlÿк, қатун, кiс, қаǯуз, охшағу сўзлари орқали ҳам ифодаланиши айтилади. Iшläр–
урағут–ӭwlÿк–қатун–кiс–қаǯуз–охшағу сўзлари ўзаро синоним бўлиб, бу синонимик
қатордаги сўзлар айрим семалари билан фарқланади. Масалан, урағут, iшläр, кiс
сўзлари “ҳар қандай аёл жинсига мансуб шахс” маъносини ифодаласа, ӭwlÿк, қаǯуз
сўзларида “эр кўрган аёл, жувон” семаси аниқ кўриниб туради. Қатун сўзи
Афросиёб қизларидан бўлганларнинг номини англатади. Охшағу сўзи аслида
“ўйинчиқ” маъносини англатади. Бу сўз хотинларга нисбатан ҳам қўлланади.
Тарïм сўзи ҳам юқоридаги гуруҳга мансуб. Текинларга (қулликдан
подшоликка етишган кишиларга) ва Афросиёб авлодидан бўлган хотин ва
бошқаларга, у хоҳ катта, хоҳ кичик бўлсин, тарïм сўзи ишлатилади. Ҳоқония
подшоларидан бошқалар қанча катта бўлсалар ҳам, бу сўз уларга нисбатан
ишлатилмайди.
Асарда ўғил бола урï лексемаси, ўғил болалар урï оғлан бирикмаси билан
ифодаланади.
“Девон”да қïз сўзининг омонимик муносабат ҳосил қилиши кўрсатилади. Бу
сўзнинг “қиз”, “фарзанд”, “аёл жинсига мансублик”, “ёшлик” семасини ифодалаши,
шунингдек у “чўри” маъносида ҳам қўлланиши, қïз қïрқïн деганда “чўрилар”
назарда тутилиши таъкидланади.
қïз сўзи XI асрда нарса ва предметларнинг белгисини ҳам ифодалаб келган.
Масалан: қïз нӭղ-қимматбаҳо нарса, қïз қуш-одам устига қўнадигандай паст учадиган
қуш, қïз кiшi-бахил одам (арғуча).
Маҳмуд Кошғарий “қиз” маъносида тilкÿ (тулки) сўзи ҳам қўлланишини
ёзади: “тilкÿ (тулки) сўзи билан қиз боладан киноя қилинади. Бирон хотин туққанда
доядан тilкÿмÿ туғдï азу бöрiмÿ-тулки туғдими ёки бўрими деб сўралади, яни қизми
ёки ўғилми демакдир. Қизлар алдоқчи ҳамда ялинчоқ бўлганлари учун тулкига,
ўғил болалар улардаги ботирликка асосан бўрига ўхшатилади”[4.404].
Оилавий ҳолат бўйича фарқланган шахс номлари сирасига суқ // соқ
(сўққабош (одам), туғсақ (бева хотин) ва шу каби бирликлар киради. “Бева аёл”
маъноси кўпинча тул туғсақ равишда икки сўз (тул ва туғсақ сўзлари) ни қўшиб
қўлланади.
Асарда шу гуруҳга кирувчи öксÿз сўзи ҳам қўлланган бўлиб, бу сўз “етим”
маъносини англатади. Бу сўз тил тараққиётининг кейинги даврларида ҳам
қўлланган бўлиб, уни XVII аср ёдгорлиги бўлган “Шажарайи турк” асарида ҳам
учратамиз.
Асарда öгä (тажрибали, ақлли, кўп яшаган одам), бilгä (ҳаким, ҳикматшунос),
бilгä (олим, билағон) бilгä (оқил, ақлли) сингари кишининг ақл заковати, илмиймаданий савияси, тараққиёт даражасини белгиловчи воситалардан иборат
лексемалар асосида фарқ қилувчи шахс номлари қўлланган.
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“Душман” маъносини англатувчи jағï сўзи ўзаро қарама- қарши муносабатлар
асосида ажратилган шахс номлари гуруҳига киради.
Севги-муҳаббат асосида умумлашган шахс номларига асарда қўлланган оjнаш
сўзини киритиш мумкин. Бу сўз “ўйнаш; бегона одам билан гаплашадиган,
юрадиган хотин” маъносини ифодалайди.
Инсоннинг жисмоний жиҳатдан бақувватлилиги, кучлилиги, чайирлигиумуман, жисмонан етуклик белгиларини намоён қиладиган лексемалар сирасига
“ботир, баҳодир” маъносидаги алп сўзини киритамиз.
Инсондаги соғлик, беморлик ҳолатларини умумий тарзда кўрсатувчи
бирликлар қаторига кирувчи сўзларга сöгäl (касал, бемор), тӭlwä (девона, телба),
ахсақ (оқсоқ, чўлоқ), бÿкiн (эрлиги йўқ, заиф одам) кабиларни киритиш мумкин.
Кишининг маълум нарса, ҳаракатга ўта берилиши, унга ортиқ даражада майл
қилиши, ружу қўйиши юзасидан фарқланган шахс номлари қаторига сачғақ кiшi
ифодасини киритиш мумкин. У ўзида “молларни сочадиган одам” семасини намоён
этади.
Ўзбек тилидаги ёш англатувчи шахс номларининг умумлаштирувчи хусусияти
ёшни аниқлаш семаси билан юзага чиқади.
“Девону луғотит турк” асарида ёш англатувчи қуйидаги шахс номлари
қўлланилган: аwïчға (қари чол), қарïзан (кўп яшаб, кучдан қолган, муккайган киши),
ачï (кекса хотин. Барсағанлар луғатида), қïрғïл ӭр (ўрта ёшли одам), ушақ оғлан (ёш
болалар), оғла (ёш йигит - арғуча), jарjармақ (кичик болалар).
Асарда “гўдак, эмадиган бола” маъносида гäнж сўзи ҳам қўлланганини
кўрамиз: Гäнж анасïн ӭмсäдi- Бола онасини эммоқ истади.
Оиланинг иқтисодий муносабатлари билан боғлиқ лексемалардан чïғаj
(камбағал) сўзи қўлланган.
Асарда ташқи қиёфа билдирган шахс номларидан қïрбас ӭр (бошининг
сочлари тўкилиб, бошқа чиқмайдиган бўлиб қолган киши), туқлуқ (кал, бошидаги
туки йўқ киши) кабиларни учратиш мумкин. Туқлуқ сўзи шохсиз ҳайвонларга ҳам
қўлланади.
Ижтимоий мажбуриятлар асосида фарқланувчи шахс номларига асарда
қўлланган ӭзi (хўжайин, эга), хан (хон), бӭк (бек), аjас (қул), қïрнақ (жория,чўри),
табуғчï (ходим, хизматкор) каби ҳоким-тобелик алоқалари бўйича фарқланувчи
шахс номларини киритиш мумкин. Муаллиф “жория,чўри” маъносини англатувчи
қïрнақ лексемасининг ябоку, қой, жумул, басмил, ўғуз, ямоқ ва қипчоқлар тилига
тааллуқли эканини таъкидлайди.
Ислом динига кўра “бошқа дин вакили” семаси билан ифодаланувчи қам
лексемаси коҳин сўзининг тарихий шаклидир. Қам арwаш арwадï-Коҳин авраш
сўзлар билан авради. Асарда, шунингдек туjïн сўзи ҳам қўлланган бўлиб, у “ғайри
дин” маъносини ифодалайди.
Кишининг яшаш тарзи асосида бирлашувчи шахс номлари доирасига асарда
қўлланган “эшикларни айланиб юрувчи гадой, тиланчи”маъносини ифодаловчи
умдучï, қолдачi, қарачï сингарилар мансуб бўлади. Бу сўзлар ўзаро синоним сўзлар
ҳисобланади ва айни бир маънода қўлланади.
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Маълум бир авлодга мансуб бўлган кишилар номини ифода этувчи
бирликлардан ташкил топиб, “қариндош ” умумий семаси остида бирлашган
лексемалар қон-қариндошлик белгисини ифодаловчи шахс номлари сирасига
киради.
“Девону луғотит турк” асарида қариндош-уруғ номларини ифодаловчи
лексемалар алоҳида ўрин тутади. Масалан: уғуш сўзи “қабила, қариндош”
маъноларини англатади. Аба сўзи туркларда “ота” маъносини ифодаласа, ўғузларда
бу сўз “она” маъносида қўлланади. Қарлуқ туркманлари қаттиқ п билан апа
дейдилар.
Асарда “она” маъноси ана
сўзи билан ҳам ифодаланиши айтилади.
Шунингдек, тубут тилида ума деб онани аташлари, ума сўзи омоним сўз бўлиб,
“уйга келган қўноқ, меҳмон” маъносида ҳам қўлланиши таъкидланади.
iчi сўзи “ёши катта биродар, ака” маъносини ифодаласа, ача сўзи “катта қиз”
(опа) маъносида қўлланади. iнi сўзи “ини, кичик биродар, ука” маъносида, ӭкä сўзи
ҳам “опа” маъносида қўлланади, ўғузлар опани ӭзä дейдилар. Оғул сўзи “ўғил”
маъносини англатади.
Қадимги туркий халқларда ҳам ўз яқинларини эркалаш учун қариндош-уруғ
номларидан фойдаланилган. Бу ҳолат “Девон”да ҳам акс этган. Масалан, атақï«отагинам, отажоним» маъносида меҳрибонликни билдирувчи сўз; улïч-болаларни
севиш, эркалатиш учун айтиладиган сўз;-ўғилчам, қароғим (қарлуқча); ӭкäч- ўзининг
ортиқ зийраклиги билан одамларга худди ўз синглисидек туюлувчи ёш қиз; бу сўз
ёш қизларни севиш, эркалаш учун қўлланади; анач-она қиз, яъни ўзининг
зийраклиги билан ҳамманинг онасидек ҳисобланувчи ёш қиз. Бу сўз ҳам қизларни
эркалатиш учун айтилади.
“Ўгай” маъноси “Девон”да оғул ва қïз сўзларининг олдидан балдïр сўзини
келтириш билан ифодаланади: балдïр оғул-ўгай ўғил, балдïр қïз-ўгай қиз. Чïқанхоланинг ўғли, жияндир.
қаǯïн сўзи “қайин она”, “қайин ота”, “қайин” маъноларида қўлланади.
Қипчоқлар ǯ (дз) товушини з билан талаффуз қиладилар.
Балдïз - хотиннинг синглиси. Эрнинг синглисига балдïз дейилмайди, сингил
дейилади . Намïжа- божа, хотиннинг синглисининг эри (чигилча).
Кӭliн сўзи “келин”маъносида, ӭгäтliк қарабаш “янга” маъносида қўлланади.
ӭгäтliк қарабаш, яъни янга никоҳ кечаси келин ва куёвга хизмат қилишга буюрилган
хизматчи. Келиннинг ўзига ҳам шу сўз ишлатилади.
Амал-мансаб билдирувчи шахс номлари ҳам асарда салмоқли ўрин
эгаллайди.Масалан: ïмға (молларни сақловчи ва уларни йиғувчи амалдор), тарбïн
(турклардан бир тоифа одамларким, улар ўзларидан катта бир одам буйруғига
бўйсунадилар), тÿксiн (халқ ичидан чиққан, хондан уч даража паст амалдаги киши)
кабилар шулар жумласидандир.
“Девону луғотит турк” асарида ҳарбий соҳага оид шахс номлари ҳам жуда кўп
қўлланган. Масалан, сÿ, чӭрiк (лашкар, қўшин, аскар), тутғун (асир, тутқун), алпағут
(енгилмас курашчи, ботир, баҳодир, паҳлавон), булун (асир, тутқун) кабилар.
Муаллиф чӭрiк сўзини “икки аскар сафига чӭрiк дейдилар”, дея изоҳлайди.
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“Девон”да тïл лексемасининг “сўз, калом”, “тил”, “сўз, луғат” каби маънолари
изоҳланади. Бу сўз “шахс” маъносини ҳам ифодалайди: тïл тутдим-душман
аҳволини билиш учун тил, яъни асир тутдим.
Асарда шахс номларини ифодаловчи синоним лексемалар кўплаб қўлланган.
Масалан, “эш; ҳамроҳ, ўртоқ, шерик; дўст”маъноси ӭш, ортақ, сағдïч, қолдаш, адаш, уjа
лексемалари орқали ифодаланган. “Уйга келган қўноқ, меҳмон” маъносини
англатувчи қонуқ сўзи ума сўзи билан синонимик муносабат ҳосил қилади.
Асарда қошнï (қўшни) сўзи ҳам мавжуд бўлиб, ўғузлар н ҳарфини ш ҳарфидан
олдин қўйиб қоншï дейдилар. Ҳар иккиси ҳам қоидага мос ва тўғридир. Бу сўз
кiрдäш (бир ҳовлида турувчи қўшни) сўзига синонимдир.
Асарда антонимик муносабат ифодаловчи шахс номлари ҳам қўлланган:
тïғрақ ӭр (чаққон, ғайратли одам)-ӭрмäгÿ (эринчоқ, ялқов).
“Девон”да тануқ (гувоҳ), оғлағу (тўқлик, мўллик билан ўсган одам), усрïқ
(уйқули одам, мудровчи, кўзи сузилган киши), узмақ (эргашувчи, ёлланган киши),
кÿфäз (кибрли, ўзини катта оладиган одам), қулсïғ ӭр (қилиқлари қулга ўхшаган
қулсимон одам) , чанач (хунаса; қўрқоқ; ишида журъатсизлик ва тайинсизлик қилган
ҳар бир киши) каби шахс номларини ифодаловчи лексемалар ҳам изоҳланган.
Хуллас, “Девон” лексикаси турфа бўлиб, унда қорахонийлар даври туркий
халқларининг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, диний, маиший, маданий, маърифий
ҳаётини акс эттирувчи сўз бойлиги ўз ифодасини топган. Луғатдан ўрин олган
лексик бирликларнинг аксарияти ўша замонда ҳаёт кечирган туркий қабилалар,
қавм ва халқларнинг барчаси учун муштарак бўлган. Айни чоғда ҳамма туркийлар
учун умумий ҳисобланган лексемалар қатори, муайян тилгагина хос бўлган
истилиҳлар ҳам сўз бойлигидан ўрин олган [1.21].
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